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Dedikim
Per gjyshin dhe gjyshen, dy njerezit qe kane qene strehe e dashunise ne kohet ma te veshtira,
copezave te sukseseve te mia ju veq i shtoni kuptimin.
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Abstrakt
Kosova si një vend ne zhvillim është akoma ne procesin e plotesimit te kritereve te
percaktuara nga Agjenda e Re Urbane. 12 indikatoret e vleresojne performancen e qyteteve
dhe inciojne aktivitete te reja me qellim perafrimin ndaj vlerave europiane te planifikimit
urban. Njera nder pikat eshte edhe fuqizimi i aftesimit profesional,te cilen e trajton edhe kjo
teme diplome me qellim pershkrimin dhe analizen e gjendjes se arsimit te mesem ne Kosove
dhe veprimet qe mund ti marrim si komunitet i arkitekteve per ti ardhur ne ndihme kesaj
kauze.

Sipas Agjensionit te Statistikave te Kosoves, ne shkolla profesionale i kemi 42888 nxenes
dhe 2 fish me shume i kemi te orientuar ne gjimnaze, prej ketij numri vetem 15 % e tyre
gjejne veten ne treg pas perfundimit se edukimit te mesem .

Mungesa e vendeve të reja të punës dhe mospërputhja ndërmjet arsimit dhe kërkesave të
tregut të punës përbëjnë disa nga sfidat kryesore me të cilat përballen të rinjtë kosovarë.
Përkundër reformave të vazhdueshme në sistemin arsimor dhe progresit të shënuar në
përmirësimin e disa treguesve ekonomik, Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të
papunësisë së të rinjve. Në këtë drejtim, shkalla e papunësisë në Kosovë, në vitin 2017 ishte
30.5%, ndërkaq, papunësia tek të rinjtë ishte edhe më e theksuar duke arritur shkallën prej
52.7%.

Për më shumë, ekziston një shpërputhje e madhe ndërmjet orientimit të nxënësve në arsimin
dhe aftësimin profesional në nivel lokal dhe strukturës së ekonomive lokale

Andaj nese ofrojme nje infrastrukture kualitative qe ne permbajtje akademike ka dege te cilat
jemi ne deficit te stafit professional ne tregun e punes, a do te ndikoje kjo ne rritjen e numrit
te nxenesve ne shkollat profesionale?

Ne kohet kur papunesia tek grupi i t rinjeve ka prekur majat a eshte koha te mendojme per
infrastrukturen shkollore qe e ofrojme dhe sa do te nxiste kjo nxenesit kosovare per t’u
pergatiur per tregun e punes?
Key words: arsimi, shkollat profesionale, njohuritë
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Abstract
Kosovo as a developing country is still in the process of meeting the criteria set out in the
New Urban Agenda. The 12 indicators measure cities' performance and initiate new activities
aimed at aligning with European urban planning values. One of the highlights is the
empowerment of vocational training, which is also addressed by this diploma topic in order
to describe and analyze the state of secondary education in Kosovo and the actions we can
take as a community of architects to help this cause.

According to the Kosovo Agency of Statistics, there are 42888 pupils in vocational schools
and 2 times more are in gymnasiums, out of which only 15% find themselves in the market
after completing secondary education.

The lack of new jobs and the mismatch between education and labor market demands are
some of the major challenges facing young Kosovars. Despite continued reforms in the
education system and progress made in improving some economic indicators, Kosovo
continues to face high levels of youth unemployment. In this regard, the unemployment rate
in Kosovo in 2017 was 30.5%, while youth unemployment was even more pronounced
reaching 52.7%.

Moreover, there is a large discrepancy between the orientation of students in vocational
education and training at the local level and the structure of local economies.

So if we provide a quality infrastructure that has academic branches that are in short supply
of professional staff in the labor market, will this increase the number of students in
vocational schools?

In a time when youth unemployment has hit the pinnacle, is it time to think about the school
infrastructure we offer and how much would this encourage Kosovar students to prepare for
the labor market?

Key words: education, professional schools, knowledge
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Hyrje
Koncepti i arsimit dhe aftësimit profesional është i ndërtuar mbi mësimin praktik në shkollë
dhe praktikën profesionale në ndërmarrje. Sistemi i arsimit dhe aftësimit profesional në
Kosovë ka qenë tradicionalisht sistem i bazuar në shkollë, pra mesim teorik për dallim nga
trendet bashkëkohore të zbatimit të sistemit të bazuar në ndërmarrje (sistemi dual).
Bashkëpunimi ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve është ad-hoc dhe kryesisht i
nxitur nga projektet e donatorëve ndërkombëtar. Për shumë, në mungesë të pajisjeve të
punëtorive të shkollave profesionale për realizimin e mësimit praktik në shkollë si dhe në
mungesë të bashkëpunimit të shkollave profesionale me sektorin e biznesit për realizimin
praktikës profesionale të nxënësve, nxënësit nuk arrijnë të përgatiten për tregun e punës dhe
të zhvillojnë shkathtësitë e tyre praktike për punë. [1]
Buxheti për nxënës në shkollat profesionale është i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat
themelore. Për më tepër, formula e financimit të arsimit parauniversitar nuk merr parasysh
nevojat specifike të shkollave profesionale për realizim të mësimit praktik dhe shkollat
publike profesionale kanë kufizime serioze në gjenerimin e të hyrave. Kufizimet financiare
për AAP-në zvogëlojnë mundësitë për investime në infrastrukturë dhe në pajisje, edhe për ato
aftësi specifike për të cilat ka një kërkesë në Kosovë.[1]
Zhvillimi i materialeve mësimore, pajisja e punëtorive të shkollave profesionale për të
mundësuar zbatimin e kurrikulave të AAP dhe mësimin praktik me bazë në shkollë, nxitja e
bashkëpunimit me biznese për realizimin e praktikës profesionale të nxënësve vendin e punës
mbeten disa nga fushat kryesore në të cilat duhet intervenuar. Praktikat profesionale të
cilësisë së lartë do të rrisin mundësitë e nxënësve për vetëpunësim, punësim, por edhe
mundësitë për punësim në ato ndërmarrje ku përfundojnë praktikën. Po ashtu, buxheti për
shkollat profesionale nuk është i mjaftueshëm për realizimin e mësimit praktik në shkollë dhe
se duhet rishikuar formula e financimit të shkollave profesionale. [1]
Plan-programet në shkollat profesionale duhet të rishikohen në vazhdimësi për të siguruar se
janë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe për të inkurajuar të nxënit e bazuar në
module. Për më shumë, duhet të funksionalizohet shërbimi i orientimit dhe këshillimit të
karrierës në shkollë, në nivel komunal dhe në nivel kombëtar, duke ofruar informata mbi
kërkesat e tregut të punës.[1]
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Mungesa e hapesirave adekuate per te ushtruar punen praktike e luan nje rol kyq ne cilesine e
e mesimnxenies qe behet ne keto institucione. Ne nje perqindje te larte shkollat profesionale
kane vetem kabinetin e informatikes qe pak a shume ngjason me sistemin e edukimit te ulet,
dhe te mesem ne profilin e gjimnazit.
Ne realitet keto shkolla duhet te evoluojne ne menyre te barabarte me zhvillimin e kerkesave
ne tregun e punes ku per momentin kerkohen me se shumti profilet e zdrukthareve,
metalpunuesve dhe teknikeve te elektrikes dhe hidroinxhinjerise.
Andaj si derivim i drejteperdrejte i kesaj situate vie edhe propozimi per teme diplome te
shkolles profesionale, si qasje dhe strategji e re per te zbutur papunesine.

[1]http://www.keenks.net/site/assets/files/1470/vet_education_in_kosovo_challenges_and_opportunities_alb.pd
f
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1.1. Analize e gjendjes historike se Kosoves si vend Ballkanik.

Me shpalljen e pavarësisë ne daten 17 shkurt 2008, Republika e Kosovës u bë shteti më i ri në
botë. Është vatër e stabilitetit në rajon, si dhe synon anëtarësimin në NATO dhe BE.
Kosova është vatër e vazhdimësisë së qytetërimit të lashtë ilir dhe e zhvillimit të gjuhës
shqipe si pasardhëse e vetme e gjuhëve ilire.[2]
Megjithatë statusi politik dhe keqadministrimi ndërkombëtar e i politikës vendase në vitet e
fundit kanë bërë që Kosova të radhitet si vendi më i varfër në Evropë dhe ndër më të varfrit
në botë. Më 29 qershor u nënshkrua anëtarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar
Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Të ardhurat nga diaspora dhe ndihma ekonomike e BEsë dhe Shteteve te Bahkuara te Amerikes SHBA janë shtyllat e ekonomisë kosovare, që
shënon mbi 40% të papunë.[2]
Ish-njesi federale e Republikes Socialise te Jugosllavise Kosova është vendi i fundit që e fitoi
mëvetësinë si rrjedhojë e shpërbërjes së përgjakshme të kësaj federate. Në vitin 1990, Kosova
u shpall republikë dhe në vitin 1991 shtet i pavarur, mirëpo nuk arriti ta jetësonte pavarësinë
e vet në rrethanat e pushtimit ushtarak serb që zgjati plot një dekadë (1989–1999). Qëndresa
paqësore mbarëpopullore, Lufta e Ushtrisë Çlirimtare (1997–1999) dhe ndërhyrja ajrore e
NATO-s në pranverë të 1999 i dhanë fund genocidit të Serbisë mbi popullatën shqiptare të
Kosovës. Trupat e NATO-s hynë në Kosovë në qershor 1999, ndërsa po largohej ushtria
serbe, dhe Kosova u administrua nga një mision i Kombeve të Bashkuara deri në 2008.
Më 17 shkurt 2008, Kosova u shpall shtet i pavarur dhe sovran dhe deri më tani është njohur
nga 112 vende në mbarë botën, por vazhdon të kundërshtohet nga Serbia që pretendon
sovranitet mbi gjithë territorin kosovar. [2]

___________________________________________________________________________
[2] https://www.icty.org/en/about/what-former-yugoslavia
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1.2 Arsimi ne Kosove- shkollimi i mesem

Sistemi i arsimit publik në Kosovë operon nëpërmjet një rrjeti të përbërë prej 43
institucioneve parashkollore, 985 shkollave fillore dhe të mesme të ulëta, 119 shkollave të
mesme të larta, dhe 9 institucioneve publike të arsimit të lartë. Përveç kësaj, janë edhe 10
institucione private të licencuara që ofrojnë arsimim fillor dhe të mesëm, si dhe 30
institucione të licencuara të arsimit të lartë privat. Po ashtu, janë edhe një numër i
institucioneve private që ofrojnë shërbime parashkollore. Sistemi arsimor në Kosovë është i
strukturuar si në vijim:
• Arsimi Parashkollor (ISCED 018, fëmijë të moshës < 6 vjeçare)
• Arsimi Fillor (ISCED 1, klasat 1-5, fëmijë të moshës 6-10 vjeçare)
• Arsimi i Mesëm i Ulët (ISCED 2, klasat 6-9, fëmijë të moshës 11-14 vjeçare)
• Arsimi i Mesëm i Lartë (ISCED 3, klasat 10-12, fëmijë të moshës 15-18 vjeçare)
• Arsimi i Lartë (ISCED 5-8) [3]
Ne testin e fundit PISA te vitit 2018 , rezultatet ishin degraduese per nivelin e cilesise se
arsimit ne Kosove ku afer 77 % e nxenesve te moshes 15 vjeqare nuk arrijne te kuptojne dhe
ta pershkruajne ate qe e lexojnë .
Renditja e Kosoves edhe ne fund te listes ku pas saj eshte Republika Domenikane dhe
Algjeria .

_____________________________________________________________________
[3]
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/PLANI_STRATEGJIK_I_ARSIMIT_NE_KOSOVE.pdf
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Fig.1.2.1. Renditja e Kosoves ne rezultatet e testit PISA

68 përqind e nxënësve në fushën e shkencës janë nën nivelin minimal për të cilën prapë
ekziston mospërputhje e madhe ndërmjet Sllovenisë, si vendi me rezultatet më të mira në
Ballkan.Në matematikë, nxënësit nën aftësitë minimale janë 78 përqind e atyre që u janë
nënshtruar testimit.Sipas rezultateve të këtij viti, vendet në krye të renditjes së PISA-s janë
Japonia, Koreja dhe Holanda.Ky produkt nga shkollat e mesme te uleta kalon ne ciklin
arsimor te mesem te larte, nje hap para edukimit universitar dhe prandaj fokusi i kesaj teme
bie mbi kete nivel dhe ndarjen e shkollimit te mesem te larte ne profilet perkatese.
Ne Kosove jane 66 shkolla profesionale te distribuara ne qytete te ndryshme, ku ne baze te
regjistrimit te fundit 2016/17 vijojne mesim diku rreth 46 000 nxenes.
Ka 140 profile të fushave të ndryshme, sektorë të ndryshme, profesione të ndryshme ka
15

ngritje në profilet apo sektorët e drejtimeve teknike.

Fig.1.2.2 Harta e Kosoves e ndare ne regjione
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Tab.1.2.1 Komunat e Kosoves dhe numri i Nxnenesve ne shkollimin e mesem
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Ne Kosove sipas Ligjit :
LIGJI Nr. 04/L-032 PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E
KOSOVËS ne Pjesen Sistemi i Arsimit Parauniversitar neni 9, paragrafi 2 thote:
Shkollimi i detyruar fillon në fillim të vitit shkollor pas datës kur fëmija arrin moshën gjashtë
vjeçare që është mosha minimale për shkollimin e detyruar dhe përfundon në fund të nivelit 2
të ISCEDit.
Edukimi parafillor bëhet i detyrushem siç është paraparë në dispozitat kalimtare. 4) Shkollimi
i detyruar ofrohet falas.
Kurse per arsimin e mesem te larte:


Arsimi i mesëm i lartë që zgjat tri (3) vite, varësisht nga kurrikulumi i përcaktuar nga
Ministria (normalisht prej moshës pesëmbëdhjetë (15) vjeçare, faza 5 dhe 6 e KKK),
përfshirë gjimnazin, shkollën e mesme profesionale, shkollën e muzikës dhe atë të
artit, dhe



Arsimimi postsekondar në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional në
periudhën një (1) deri dy (2) vite (zakonisht nga mosha tetëmbëdhjetë (18) vjeçare,
specializimi passekondar në KKK).

Keta indikatore tregojne se struktura e organizimit te sistemit arsimor eshte ne kompakt
moshave dhe pas profilizimit ne shkollimin paraprak i pergatit studentet
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Tab.1.2.2 Numri i nxenesve ne shkollat profesionale ne komunat e Kosoves

Nga tabela 1.2.2 verejme se 8 komuna te Kosoves nuk kane fare shkolla apo hapesira per
aftesim professional dhe infrstatukruta shkollore momentale qe posedojne komunat e tjera
lene shume hapesire per te dyshuar apo gjykuar shkallen e mundesive qe ofrojne. [4]

_______________________________________________________________________
[4] https://ask.rks-gov.net/media/5055/statistikat-e-arsimit-2018-2019.pdf
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Perfaqesimi gjnor ne shkollat profesionale

Per te kuptuar me shume rolin dhe rendesine e interesimit te ncxenesve ne shkollimin
profesional eshte mire te dijme edhe perfaqesimin gjinor e nxenesve qe vendosin te sudiojne
ne keto institucione.

Fig 1.2.3 Perfaqesimi Gjinor krahasuar me gjimnazet dhe shkollat profesionale

Fig.1.2.4 Pie Chart i perfaqesimit gjinor ne gjimnaze dhe shkolla profesionale
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1.3 Rezultatet e Hulumtimit

Per te kuptuar me mire gjendjen relae te shkollave tona profesionale kemi bere nje hulumtim
nepermes nje pyetesori i cili eshte shperndare ne rrjete sociale. Mostra e hulumtimit kane
qene banoret e Republikës se Kosoves me focus ne grupmoshen 18-25 vjeq. Nje numer prej
100 individeve kane kontribuar ne hulumtim dhe rezultatet qe i kemi marrur jane keto.

Fig.1.3.1. Rezultatet e pyetjes se pare te hulumtimit online, cfare gjinie jeni?
Perkunder faktit qe nxenesit ne shkolla profesionale i takojne ne numer te madh percaktimit
gjinor mashkullor, kete pyetesor e kane plotesuar me shume vajza te moshave te ndryshme qe
pergjate pyetesorit kane dhene edhe propozime shtese per rregullimin e kushteve ne shkollat
profesionale dhe ngritjen e vetedijesimit per shkollimin profesional.
Ne baze te hulumimit rezultojne qe kete pyetesor e kane plotesuar 71 % nga gjinia femerore
dhe 29 % nga gjinia mashkullore.
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Fig.1.3.2. Rezultatet e pyetjes se dyte te hulumtimit online, ciles grupmoshe i takoni?

Per te arritur te kuptojme nese bindjet nderrojne varesisht edhe nga pervoja dhe nderrojne
pershtypjet per perceptimin e te mesuarit praktik, kemi bere edhe kategorizimin e atyre qe
kane plotesuar pyetesorin ne baze te moshes.
Per shkakqe edhe rrjeet sociale perdoren me shume nga grupmosha 20- 30 vjeq kjo ka
reflektuar edhe ne masen qe ka plotesuar pyetesorin.
Nga individet qe kane plotesuar pyetesorin ka rezultuar qe
61 % i kane takuar grupmoshes 20-30 vjeq
20 % i takojne grupmoshes 31-41 vjeq
16 % i takojne grupmoshes 15-19 vjeq kurse
3 % i takojne grupmoshes 42-52 vjeq
Pra ky eshte nje indikatore qe tregon se interesimin me te madh per te mesuarin praktik e
kane pikerisht gjenerata qe sapo ka dalur nga sistemi yne i mesem i larte, pra shpreh nje
shenje vetedijesimi se si do te kishe mundesi te funksiononte ndryshe, e ky impakt verehet
edhe ne pergjigjet e tjera gjate pyetesorit.
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Fig.1.3.3. Rezultatet e pyetjes se trete te hulumtimit online, cfare shkollimi keni te
perfunduar?

Pyetja eshte me qellimin per te njohur masen dhe per te kuptuar nese shkollimi, intlekti dhe
pergatitja profesionale do te kete ndikim ne mbledhjen e pergjigjeve gjate hulumtimit.
65 % kane perfunduar shkollimin universitar Bachelor/ Master
28 % kane perfunduar shkollimin e mesem te larte
6 % kane perfunduar shkollimin fillor te emsem te ulet
1 % Master i SHkencave ne Inxhinieri te makinerise ( eshte shtuar si opsion nga te anketuarit
virtuale)
Kjo tregon se individe te pergatitur dhe qe kane tejkaluar fazen e shkollimit te mesem dhe
njohin me mire sfidat dhe mangesite e ketij niveli te shkollimit.
Edhe kjo arsye ndihmon me shume ne njohjen dhe analizen e problemit dhe sfidat qe kalojne
nxenesit nga kalimi i shkollimit fillor ne ate te mesem.
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Fig.1.3.4. Rezultatet e pyetjes se kater te hulumtimit online. A mendoni se kemi mungese se
cilesise ne fushen e arsimit ne Kosove?

Ne menyre pothuajse anonime te anketuarit jane pergjigjur qe kemi mungese te cilesise ne
fushen e arsimit ne Kosove.
94 % jane pergjigjur PO
6 % jane pergjigjur JO

Pra edhe vleresimin kolektiv per gjendjen e arsimit ne Kosove tregon se realisht eshte bindje
e pergjitshme mbi cilesine e arsimit ne Kosove, madje eshte edhe lehte e evidentueshme.
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Fig.1.3.5. Rezultatet e pyetjes se peste te hulumtimit online. Cfare mendoni, cila eshte e meta
me e madhe e arsimit ne Kosove?

Per te vazhduar te thellojme analizen e problemit, tendenca eshte te njohim te metat e sistemit
tone arsimor dhe prandaj edhe eshte parashtruar kjo pyetje.
80 % Mungesa e praktikes ne raport me te mesuarin teorik
59 % Mungesa e kultivimit te mendimit kritik
42 % Mungesa e perdorimit te metodave te perditesuara
1 % Fokusi duhet te vihet ne cilesi e jo ne investime ne hapesiren e shkolles (kjo pergjigje
eshte shtuar nga te anketuarit)

Rezultatet e kesaj pyetje tregojne se eshte veshtire per te identifikuar vetem nje problem si e
mete e madhe e arsimit ne Kosove sepse jane te shumte dhe prandaj pothuajse te gjitha
opsionet kane nje perqindje te madhe te pergjigjeve sepse kane goditur problemin e
perditshem te gjykimit mbi shkollat tona dhe cilesine qe e ofrojne ato.

25

Fig.1.3.6. Rezultatet e pyetjes se gjashte te hulumtimit online.A mendoni se
nencmohen/paragjykohen nxenesit te cilet vendosin qe te ndjekin shkollimin e mesem ne
shkollat profesionale?
Kjo pyetje me shume kategorizhoet si sociale dhe eshte bere per te njohur mendesine
kolektive qe krijojme mbi fenomene te caktuara e ne kete rast nese nxenesit qe orientohen ne
te mesuarit profesional paragjykohen per zgjedhjen e tyre dhe me pas keto rezultatet te na
sherbejne per ndertimin e konceptit te projektit.
61 % PO, sepse eshte krijuar nje bindje koletive qe ne shkollat profesionale orientohen
vetem nxenesit me sukses te ulet
50 % PO, sepse ne shkollat profesionale orientohen nenesit me problematike
13 % JO, mendoj se e kemi kaluar kete faze dhe kjo eshte zgjedhje personale e secilit
11 % JO, mendoj se trajtohen te barabarte me nxenesit e tjere

Pergjigjet e larteshenuara tregojne per faktin qe mund te jemi paragjykues por projekti qe
zhvillohet duke e marrur ne konsiderate kete hulumtim duhet te trajtoje edhe kete qeshtje.
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Fig.1.3.7. Rezultatet e pyetjes se shtate te hulumtimit online.Si mendoni, a ka mjaftueshem
numer te shkollave profesionale ne Kosove?

Nje shumice e konsiderueshme mendon se numri i shkollave profesionale nuk eshte i
mjaftueshem, fakt ky qe fuqizon idene per te perpiluar nje projekt per shkolle profesionale.

62 % PO, ka mjaftueshem
15% JO, mendoj se duhet te rritet numri i shollave profesionale
23% Nuk kam Informacion
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Fig.1.3.8. Rezultatet e pyetjes se tete te hulumtimit online. Cilat drejtime mendoni se
mungojne ne shkollat profesionale ne menyre qe te behet plotesimi i kerkesave te tregut lokal
dhe regjional?

Meqe pothuajse cdo qytet i Kosoves ka te pakten nje shkolle profesionale, jemi munduar te
hulumtojme drejtimet qe jane ne treg. Me kete pyetje kemi tentuar te arrijme te njohim fushat
te cilat duhet te shtohen si drejtime ne institucionet perkatese.

61.2 % Perpunim i Drurit/Metalit
58.2 % Arkitekture/Modelim 3D
52 %

Perpunimi i Tekstilit

44.9 % Mekatronike
42.9 % Elektroenergji
41.8 % HidroSanitari
Kurse si opsione jane shtuar:
Nuk mungojne drejtimet mungon freskia e metodave me te cilat punohet
Nuk duhet te rritet vetem numri por edhe cilesia e mesimit
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Fig.1.3.9. Rezultatet e pyetjes se nente te hulumtimit online. Si mendoni qe mund te shtojme
interesin e nenesve per orientim ne shkollat profesionale?

Meqenese ne pergjithesi interesi i nenesve pas perfundimit te shkollimit elementar eshte te
drejtohen ne gjimnaze por per shkak te numrit te madh te nxenesve qe aplikojne disave nuk u
ipet kjo mundesi dhe prandaj rientohen ne shkolla profesionale.
Por sit e arrijme te bejme nxenesit qe shkollat profesionale ti konsiderojne si mundesine e
pare dhe jo opsionale. Per te njohur me shume mendimin kolektiv e kemi shtruar edhe kete
pyetje per te marre informata shtese se si mund te arrijme kete qellim.

73 % Bashkepunimi i ngushte mes trekendeshit nxenes, mesimdhenes dhe prind
66 % Fushata vetedijesuese me nxenesit e shkollave fillore
66 %

Sesione informuese dhe orientim ne karriere

Opsionet e dhena jane pak a shume njesoj te votuara e kjo tregon qe duhet shume pune per te
beret e arrijme qe nxenesit dhe prinderit te kene informatat e duhura per orientim ne karriere
dhe per mundesite qe ofroojne shkollat profesionale.
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Fig.1.3.10. Rezultatet e pyetjes se dhjete te hulumtimit online. Cfare ju mungon objekteve te
shkollave profesionale?

86.9 % Hapesira per pune praktike

59.6 %

Ambiente qe shprehin kreativitetin e nxenesve

49.5 % Hapesira per ekspozimin e puneve gjate nje gjysemvjetori

25.3 % Hapesira rekreuese

E njejta qasje vlen edhe per kete pytje sepse te anketuarit kane dhene nje perqindje te
konsiderueshme per secilin prej opsioneve te ofruara dhe prandaj edhe shtjellimi i konceptit
te temes bazohet kryekeput mbi keto kerkesa.
Gjate zhvillimit te dizajnit tere kerkesat e siperme merren parasysh dhe kosniderohen per te
permiresuar performance e nje shkolle.
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2.1. Shkollat profesionale ekzistuese- mangesite e perbashketa
Ne menyre qe te analizojme se cka iu mungon shkollave tona kemi marur nje krahasim mes
zhvillimit infrastrukturor dhe permbjtesor, ne dy zona te ndryshme, komunat si Kamenica dhe
Prishtina, pra krahasimi mes nje zone urbane dhe nje zone semirurale.
Jane perzgjedhur dy ndertesa, lokacione dhe permbajtje te ndryshme me qellim te kuptojme
nese shkollat tona profesionale kane te perbashketa dhe dallime e nese po t’i
identifikojme.

Fig.2.1.1. Komuna e Prishtines, pozita ne harten e Kosoves
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Fig.2.1.2 Komuna e Kamenices, pozita ne harten e Kosoves
Nese i referohemi shkolles se mesme profesionale “Gjin Gazulli” ne Prishtine, me poshte te
renditura gjeni te dhenat qe kemi arritur ti mbledhim.
Si permbajtje ne drejtime dhe digastere te ndryshme jane:

Fig.2.1.3 Drejtimet perkatese ne shkollen profeionale “Gjin Gazulli”
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Fig.2.1.4. Pamje te nderteses se shkolles profesionale, Prishtine

Kjo shkolle si ndertim eshte P+3 dhe ka mungesa te medha, gjate bisedave me stafin dhe
nxenesit arrihet te kuptohet qe mungojne hapesirat perkatese dhe lidhja e shkolles me tregun
dhe me kompanite perkatese perushtrimin e profesionit.
Themelet e kesaj shkolle jane vene me 1979, kurse qe nga viti 1989 kjo shkolle eshte vetem
elektroteknike, nje nder shkollat e pare qe beri profilimin kaq specifik. [5]
Edhe pse nje zone urbane ne problem perkon me nje zone semirurale si Kamenica.
Pra shkolla “Andrea Durrsaku” ne Kamenice ne krahasim me shkollen “Gjin Gazulli” ndajne
te njejtat probleme sado qe kane karakteristika dhe parametra te ndryshem nen te cilet
veprojne.

________________________________________________________________________
[5] https://gjirafa.biz/shkolla-e-mesme-gjin-gazulli-1
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Intervistat tona me udheheqesit e shkollave pak a shume bien ne perfundim te njejte qe jane
trajtuar gjate shtjellimit te temes.
Shume organizata kane tentuar qe ne menyra te ndryshme ti qasen problemit per inkurajimin
dhe motivimin e nxenesve ne keto drejtime por megjithate eshte e veshtire te arrihet ngritja e
cilesise perderisa mesimi tekorik plotesohet nga nje praktike modeste neper kabinetet
perkatese. Shkollat kane problem me hapesirat e brendshme, mungesa e higjienes ne nyjet
sanitare e ne ambientet tjera te perbashketa qe e demton mbarevajtjen e procesit mesimor.

Fig.2.1.5 Shkolla profesionale “Andrea Durrsaku”, Kamenice
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2.2 Qyteti-Analiza urbane
Qyteti i perzgjedhur per kete projekt ideor eshte pikerisht qyteti i Prizreni, arsyet jane sepse
paraprakisht eshte investuar ne qytetin e Prizrenit per park biznesi dhe nje objekt shkollor do
ta pasuronte sepse do te ishte mesim ciklik, edukim i bazuar kryesisht ne praktike dhe ne
ushtrimin e teorise te cilen e mesojne ne shkollen perkatese.
Gjate hulumtimit per lokacion si arsye shtese ka sherbyer edhe fakti i pozicionimit gjeografik
te qytetit te Prizrenit sepse eshte qytet kufitar em shtetin fqinj te Shqiperise dhe kjo do te
ishte atribut per projektin ne fjale.
Per vendosjen finale te nderteses eshte shqyrtuar parku i biznesit dhe hapesirat e ish Kforit
gjerman por per arsye te relacionit me qytetin, me shtrirjen gjeografike dhe me analizat e
shfrytezimit te siperfaqes eshte vendosur qe lokacioni I perzgjedhur te jete hapesira e ish
Kforit gjerman.

Fig.2.2.1. Harta e Kosoves dhe Qyteti i Prizrenit –highlighted
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Si hap te pare kemi bere analizen e dokumenteve ekzistuese per zonen perkatese duke dashur
te diskutojme se mbi qfare premista eshte bere perzgjedhja e lokacionit dhe nese dokumentet
ekzistuese na lejojne te bejme nje hap te tille.
Ne nje rreze me te vogel se 5 km eshte duke u menduar qe tek pjesa e KFORIT gjerman te
krijohet nje inkubator i bizneseve ku do te mund te krijoheshin shume startup me ndermarres
te rinje te cilet kane potencial ta vazhdojne tutje idene e tyre.
Pra kjo nderlidhje e nje shkolle profesionale ne nje ambient ku ushtrohen veprimtari me
natyre biznesore do te ishte kuptimplote dhe do te ndihmonte zhvillimin e shkolles si
institucion.

Fig.2.2.2 Lokacioni i propozuar, Inkubatori i Bizneseve
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Pra jemi duke folur per nje rreze prej 5 km e cila do te kete natyre afariste dhe projekti ka per
qellim ti atribuoje edhe natyren edukative e ndermarresve dhe kultivimin e tyre ne kete ane.

Fig.2.2.3. Inkubatori i Bizneseve, Zona e ish Kforit Gjerman

Kjo zone ka afro 98 hektare dhe ka nje shumllojshmeri aktivitetesh te cilat ushtrohen ne
baza te perditshmerise.



Hapesira per fjetje



Administrate



Biznese



Hapesire Depoimi



Hapesira rekreuese

Prandaj pasurimi i kesaj zone me objekt ku do te ushtrohet aktiviteti i edukimit dhe prodhimit
te prototipeve te cilat do te sherbejne per tregun nacional dhe regjional.
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Fig 2.2.4 Ndarja e Siperfaqeve ne baze te destinimit, zona e ish Kforit gjerman
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Ne Planin Zhvillimor Komunal te Prizerenit, shpjegohet permes diagrameve qe trajtimi zones
se perzgjedhur eshte nder prioritetet e komunes dhe prandaj perkon me zhvillimin e temes se
perzgjedhur.

Tab. 2.2.1 Percaktimi i projekteve per implementim deri ne vitin 2023
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2.3. Percaktimi i drejtimeve ne baze te ekonomise lokale dhe nacionale

Fig.2.3.1. Skema e sistemit arsimor ne Kosove
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Pas pyetesorit qe eshte shperndare e kemi nje permbledhje qe eshte pasqyre e qarte e
kerkesave per nje moster prej 100 individeve te cilet e kane shprehur kerkesen e tyre per
drejtimet qe na mungojne ne shkollat profesionale dhe se si duhet te akomodohen ne raport
me zhvillimin e tregut dhe ekonomise nacionale dhe regjionale.

Si nisme koncepti ka filluar me me pas drejtime po qe pergjate hulumtimit eshte rritur ky
numer i kerkesave per drejtime qe eshte indikatore dhe pasqyre e qarte per nevoje dhe
plotesimin e kerkesave te tregut.

Kjo ngrit pyetjen nese deri tash kjo mungese e drejtimeve i ka krijuar dem tregut tone dhe ka
bere qe ne periudha te ndryshme te kerkohen punetore te rinje te drejmtimeve perkatese.

Idea se si duhet te funksionoje nje shkolle profesionale eshte qete krijohet si cikel i
perseritshem, pra te ndiqen sesionet edukativo-arsimore dhe pas te percillen ato cilesi ne treg
por qe ne baze te nevojave per avancim te behet kthimi ne institucionin paraprak.

Kjo forme eshte metode gjermane e te mesuarit praktik qe ofron edhe kariere dhe jo vetem
avancim bazik, teknik i drejtimit.

Fig.2.3.2 Drejtimet potenciale per shkollat profesionale ne Kosove
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Ne imazhet e meposhtme verejme se ne portalet e punes ne vazhdimesei kerkohen mjeshter
te saldimit pra qe punojne me metale, dru, plastike dhe ne pergjithesi punetore teknike apo
zanatlinje te fushave perkatese.
Selektimin e fushave te cilat do ti permbaje shkolla jane bazuar edhe ne gjendjen aktuale te
kerkesave te tregur. Portalet te cilat jemi afruar jane PortalPune, GjejPune, Gjirafa dhe
KosovoJob.
Bazuar ne keto kerkesa nga portalet me qellim ofrimin e mundesime per punesim tekniket
kerkohen pothuajse 2 here me shume se inxhinjeret, arkitektet dhe profesioniste te fushes, pra
e ardhmja eshte e bazuar ne detaje, qe dine te perfeksionohen nga ustahet/mjeshtrit
potenciale.

Fig.2.3.3 Konkurse te punes te percjellura ne nje periudhe nje mujore ne portale te ndryshme

Komuniteti i biznesit në Prizren është mjaft aktiv dhe ka një traditë të gjatë të angazhimit
kuptimplotë në çështje lidhur me zhvillimin ekonomik lokal. Organizatat dhe shoqatat në
vijim janë aktive në Prizren:
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Agjensioni rajonal për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (kjo është një shoqatë nga
Eurekna – UNMIK program)



ESNAF shoqatë afariste Shoqatat e zejtarëve Klubi i Biznesit të Prizrenit themeluar
në vitin 1991 (shoqatë afariste) Oda Ekonomike Rajonale 20 OJQ profesionale, active
në fushën e zhvillimit ekonomik lokal.



Bizneset e regjistruara në Kosovë (viti 2003) sipas kategorizimeve të ndryshme
përbëjnë një numër total prej 56297 biznese. Bizneset private që përbëjnë 99.3%
(55933) ndërsa ndërmarrjet publike dhe shoqërore konsiderohen të jenë 477 .
Ndërmarrjet me kapital të huaj janë 364 deri sa numri i ndërmarrjeve të privatizuara
dh të komercializuara është fare i vogël me 23 sosh. Komuna e Prizrenit zë vendin e
dytë për nga zhvillimi ekonomik në Kosovë pas Prishtinës. [6]

Bazuar ne postimet zyrtare te
Nr. i banorëve: 2.2 milion
Sipërfaqja: 10,908 km²
GDP: 4.2 miliardë € ( 2010 vl)
GDP shkalla e rritjes ekonomike:4.0% (2010 vl)
GDP për kokë banori:1909 € (2010 vl)
GDP - ndarja në sektorë: bujqësia 20%, industria 20%, shërbimet 60%
Shkalla e papunësisë rreth 40.%
Shkalla e inflacionit: 3.5% (2010)

Prodhimi: 5596 miliard kwh (2010)
Shpenzimi: 6062 miliard kwh (2010)
Shkembimet tregtare
Eksportet: 295.0 milion € (2010) [7]

___________________________________________________________________
[6] https://www.onlinetransparency.org/repository/docs/Pjesa_tekstuale_parku_urban.pdf
[7] https://www.mei-ks.net/sq/kosova/ekonomia-e-kosoves

43

3.1. Organizimi skematik i drejtimeve ne shkollen profesionale
Shkolla ka per qellim te sherbeje si shkolle model per shkolat profesionale. Mesimi do te jete
dual ku ka natyre te te mesuarit teorik dhe atij praktik.
Menyra se si do te funksionoje shkolla eshte qe do te fuqizoje te mesuarin praktik dhe ka
kapacitet qe njeheresh te perdorin shkollen pothuajse 250 nxenes.
Skema se si do te funksionoje shkolla eshte te ndahet ne baze te diteve te javes ku dy ditet e
para mbahet mesimi per nje grup te caktuar te cilet me pas dalin ne terren/ praktike me
biznest qe eventualisht ndertojne bashkepunim me shkollen per shkak te nevojave tyre dhe
permbushjes se kerkesave te tregut.
I njejti sistem funksionon edhe per dy ditet e tjera te javes pra per diten e merkure dhe e njte
vie grupi tjeter i nxenesve
Diten e premte shkolla mban trajnime certifikuese per te interesuarit qe deshirojne ti
bashkangjiten tregut me njohuri te reja dhe qe kane mundesi te shfrytezojne mjetet e shkolles
per katese profesionale.
Ne parim shkolla ka per qellim te jete interactive me komunitetin dhe te perfshije ne
zhvillimin e saj si institucion.
Dita e premteve si dite trajnimi mund te sherbeje edhe per bizneset te cilat shtrihen ne
situacionin e ngushte dhe qe perfitojne ne menyre direkte nga vendosja e shkolles ne kete
lokacion.
Shkolla do te jete nje kombinim e nxenesve te rregullt, personave qe vijne ne kete institucion
per trajnime perkatese dhe ndermarres te rinje qe aspirojne te hapin bizneset e tyre dhe te
lidhen ne menyre direkte me tregun e punes.
Ky kombinim i shfrytezuesve te shkolles na bie deri tek nje objekt/ ndertese e cila do te jete
tere kohen active dhe nuk eshte nje projekt shtese me qellim plotesimin e teorive urbane per
qellimin e qyteteve te cilat mbesin ne dokumente zyrtare por e shtyn tutje zhvillimin e arsimit
profesional, zhvillimin e komunitetit dhe ekonomise lokale dhe nacionale.
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Fig.3.1.1. Organizimi skematik per pjesen e pare te javes, mesimi per nxenesit e rregullt

Fig.3.1.2 Organizimi skematik per pjesen e dyte te javes, mesimi per nxenesit e rregullt
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Fig.3.1.3 Organizimi skematik per pjesen e trete te javes, certifikimi ne trajnime

Fig.3.1.4 Organizimi skematik per pjesen e katert te javes, takime per inicimin e
ndermarrjeve te vogla, inkubator biznesi
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Shkolla konsiston ne 17 klase mesimi dhe praktike e shoqeruar me hapesira administrative,
kooridoret, nyjet sanitare dhe kantinen per ushqim.
Nese i referohemi aspektit te volumit te shkolles si ndertese, ajo perbehet nga dy volume.:

Volumi T i cila ka etazhitetin P+1 te cilit i shtohet edhe vellimi U me etazhitetin P+0,
bashkimi i te dy vellimeve na jep nje kompozicion ku krijohet nje oborr i brendshem qe eshte
ne qender te kryqezimit te trajektoreve kryesore te shkolles.
Aktivitetet qe do te ushtrohen ne ndertesen e Shkolles Profesionale jane te nderlidhura mes
vete dhe kjo eshte arritur duke krijuar module te ndryshme te hapesirave per mesim:


Klase per mesim Teorik



Klase per Mesim Praktin



Klasa per Mesim Teorik- Zhveshtore- Klase per mesim praktik



Klase per mesim praktik – zyre e profesorit

Keto module kane mundesuar qe shkolla te kete nje fryme te natyrshme bashkepunimi sepse
modulet nderlidhen me njera tjetren dhe bejne qe shkolla te kete disa opsione ne menyren si
e sherben informaten dhe mbi bazat e bashkepunimit te cilat punon.
Hapesira e oborrit te brendshem mund te sherbeje per ekspozimin e puneve qe behen ne sallat
e te mesuarit praktik, kabinetet.
Instalacionet qe do te shfaqen mund te nderrohen ne baze te gjysemvjetoreve, dhe i shton
sensin artistik shkolles.
Pjese shtese per organizimin e konferencave dhe trajnimeve eshte e shtuar ne pjesen e katit te
pare, volume T.Kjo do te inicoje qe si dnertese te shfrytezohete dhe prej parteneve potenciale
qe vendosin te vijne per dite te caktuara qe ne baze te planit javor i takon pjeses se katert te
javes. Salles se konferencave i eshte shtuar edhe nje pjese per sherbim per kokteje te
ndryshme qe ne koncept funksionon si pako e plote per tu ofruar edhe si sale me qera per
aktivitete te ndryshme.
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Por per te bere ndertimin e shkolles si koncept duhet qe paraprakisht te kemi edhe skenarin e
lokacionit ne te cilen do te vendoset dhe prandaj kemi bere analizen e shperndajrjes se
aktiviteteve e cila ka per qellim te beje identifikimit e aktiviteteve si :
Natyra, administrate, ushqyerja, aterlie, edukim,sport,parkingje,fjetje dhe feste.

Fig.3.1.5. Shperndarja e Aktiviteteve ne ish- zonen e Kforit Gjerman

Ne raste kur shkolla si institucion mban trajnime, konferenca apo edhe bizneset qe do te
shfrytezojne te njejten hapesire, mund te shfrytezojne per fjetje dhe pushim njeren nder sallat
te ciles mund ti ipet ky destinim.
Pra te shfrytezojme potencialin qeka lokacioni dhe te arrijme ti nderlidhim aktivitetet.
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Fig.3.1.6. Analiza te Volumit te shkolles ne raport me atmosferen urbane

Diagrami i siperm eshte ndare ne 12 pjese dhe flet per raportet e krijuara nga objekti me
situacionin urban.


The Flow- Lidhja e rrugeve me aktivitetet e tjera



Ndarja e Zonave sipas destinimit, duke iu referuar fig.3.1.5



Kryqezimi i rrugeve



Shperndarja e Ndertimit



Siperfaqja e zonave



Organizimi Aksonometrik



Organizimi i vellimit T



Organizimi i vellimit U



Ndarja ne Etazhe



Organizimi i Oborrit te Brendshem



Nderlidhja mes aktiviteteve



Ndriqimi
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Fig.3.1.7. Formesimi i Volumit dhe fazat deri ne rezultatin final

Per te arritur deri tek nje forme finale e dukjes se objektit procesi eshte ndare ne 3faza dhe ne
secilen prej tyre shihet progresi i modifikimit.
Rezultati final mbetet per tu perpunuar deri sa te behet vendosja e funksionit ne pjesen e
brendshme.
Por eshte shume e rendesishme qe edhe gjate perpunimit te funksioneve te mos humb
koncepti i oborrit te brendshem i cili eshte nderlidhje e vendosjes se funksioneve.
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Fig.3.1.8 . Ndarja e volumeve ne baze te aktivitetit

Ne baze te ushtrimit te aktiviteteve objekti ndahet ne :


Hapesira per evente



Hapesira mesimi



Hapesira per sherbim ushqimi



Hapesira rekreuese
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Fig. 3.1.9. Situacioni i ngushte, vendosja e objektit

Duke respektuar ambientin dhe lokacionin ku vendoset objekti, ku etazhiteti i tyre eshte
kryesisht i ulet me perjashtim te objekteve administrative, tendenca ka qene qe te mbahet
objekti me etazhitet te ulet per shak se shputa e ndertimit eshte e gjere, pra ka shtrirje
horizontale.
Vendosja e objekti ka oborr te brendshem pra ruan gjelbrimin dhe eshte nje thirrje nga brenda
per te respektuar lokacionin por gjithashtu ka nje vendosje ne hapesire te gjelbert ku ka
krqyezime te vazhdueshme rrugesh dhe hapesira gjelberuese.
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Fig3.1.10. Planimetria e perdheses, shperndarja e aktiviteteve

Ne planimetrine e perdheses jane vendosur aktvitetet ( welcoming, hosting), ku eshte
pozicionuar recepsioni dhe sherbimet administrative per te mbuluar kerkesat e studenteve.
Jane perdorur 4 module te ndryshme me qellim qe te kemi fleksibilitet per menyren se si
funksionon shkolla dhe se si lidhen aktivitetet me njera tjetren.
Duke pasur idene se nxenesit vijne dhe mund ta kalojne tere diten ne kete objekt me qellim
bashkepunimi me kolege, eshte vendosur nje menze e cila ka mjaftueshem ndriqim dhe
lidhet direct me kuzhinen dhe hyrjen ekonomike.
Shkolla eshte e qasshme per personat me aftesi te veqanta sepse niveli eshte zero dhe te gjitha
ambientet jane pa pragje duke ditur se mund te pengoje ne qarkullimin e lirshem.
Berthama e objektit, shkallet se bashku me ashensor jane vendosur ne skajin e shkolles (fundi
i vellimit T) por shoqeruar me dykafaze shkallesh te cilat jane te vendosura perballe njera
tjetres, me qellim asurimin e kooridoreve te gjata dhe lehtesimin e fluskit te qarkullimit te
nxenesve.
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Fig3.1.11. Planimetria e Katit, shperndarja e aktiviteteve

Menyra skematike e organizimit te aktiviteteve ne planimetrine e katit vlen e njejta me
planimetrine e perdheses. Duke ditur nevojat e shkolles per shkembimin e eksperiencave dhe
informacioneve me njeri tjetrin, eshte lene hapesire per krijimin e nje sale te konferencave ku
ka lidhje direkte me kabinen e perkthimit dhe hapesiren e sherbimit qe shfrytezohet per
sherbim kateringu. Pra nje hapesire per seminare, konferenca dhe workshope ku inicon
bashkepunimin edhe me shkolla dhe organizata tjera.
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Fig.3.1.10. Fasadat, kompozicioni i jashtem

Ne pjesen e fasades eshte perdorur materiali i drurit, listela bungu me dimensione 10cm x 10
cmx lartesia e katit, te cilat jane te zhytura ne bazene ku plastfikohet dhe ruan vetite edhe
ndaj reshjeve atmosferike.
Dritaret jane me 3 lloje dimensionesh , me xham te dysfishte dhe me material alumini me
ngjyre te zeze, te cilat ne pershtatje me drurin sherbejne per kontekstin ku eshte i vendosur
objekti.
Listelat jane te vendosura larg njera tjetres ne dimension prej 2 cm dhe formon nje
kompozicion i cili ne kombinim me format gjeometrike krijon nje loje drite hije qe i ofron
pamje monumentale.
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KONKLUZION

Nga shtjellimi i temes dhe i problematikave kemi ardhur ne nje perfundim deri diku vital per
shkollat profesionale ne Kosove. Numri i tyre nuk eshte i pakte por cilesia eduaktive dhe
arsimore qe e kultivojne eshte e zbehte.
Me pas mungesa e koordinimit me tregun dhe bizneset te cilat oeprojne dhe ushtrojne
veprimtarine e tyre qe lidhet ngushte me drejtimet e shkollave perkatese e ben qe nxenesit te
humbin orientimin e tyre ne karriere dhe te mendojne qasje tjeter per jeten profesionale.

Fakti qe rezultatet ne testin e matures jane pothuajse gjithmone me te uleta sesa ne gjimnazet
tona e indikon qarte qe edhe bashkepunimi mes paleve te interesit ne kete rast ne procesin e
mesimdhenjes dhe mesimnxenjes gjate viteve shkollore tregojne mangesi me te medha.

Orientimi I shkollave si vendosje, si lokacion si permajtje e si vende te reja punesimi te
shumten e rasteve jane te nderlidhura me arsye politike, nepotizem.

Kjo qasje ndaj digasterit te mesimit professional ka sjellur me pas edhe mungese besimi nga
organizatat dhe institucionet, dhe sado qe jane krijuar ndertesat sit e tilla kane mbetur pa
strategji funksionale e cila ne parim e udheheq punen dhe shtyn edhe nxenesit edhe stafin
professional per nje pune me intensive.

Pra, ndertesa funksionale ne aspect teknik ndertimi me mungese strategjie jane te barabarta
me ndertesa jofunksionale dhe prandaj tem aka krijuar edhe strategji mesimore per orientimet
ne fushat praktike.

Strategjia e mesimit profesional qe do te ndihmonte shkollen te ishte aktive dhe do te terhiqte
potencialisht nxenes te rinje eshte inteaktiviteti I shkolles me komunitetin, bizneset dhe
institucionet lokale.

Pra besojme qe ne menyre qe ky lloj I te mesuarit praktik te kete suksese si process arsimor
duhet te krijohet nje rrjet bashkepuntoresh te cilet ne nje menyre apoo tjeter perfitojne nga ky
sistem.
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Ne menyre qe shkolla te jete aktive dhe te kete intensitet te punes kemi perzgjedhur
strategjine e mesimit ciklik ku mesohet dilet ne treg e me pas me plotesim te informatave
kthehen ne te njejten ndertese per trajnime dhe procese te certifikimit.

Per te perforcuar idene e ketij lloji te mesuarit brenda shkolles do te formohet nje inkubator
biznesi e cila ndikon ne inicmin e e nxenesve per te projektuar veten si ndermarres te rinje te
cilet jane te gatshem te bejne perpjekje per te qendruar pjese e tregut tone.

Per te qene shkolla e afte per te perballuar presionin e tregut dhe konkurences ndikimi i saj
nuk do te jete lokal per kontekstin e komunes se Prizrenit por do te jete nacional ne nivel
Kosove ku do te kete edhe nje siguri me te madhe per qendrueshmeri dhe stabilitet.
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3.1.5. REKOMANDIM
Pas hulumtimit te numrit te shkollave profesionale ne Kosove, del qe ne nje pjese te
madhe eshte investuar ne objekte/ndertesa por jo ne skenarin qe funksionon shkolla.
Fokus i arsimit ne Kosove duhet te jete nxenesi dhe ngritja e vetedijesimit ne veqanti per
arsimin profesional.
Sot shkollat evropiane jane mesim teorik tranzitor, por aspektin e praktikes e ushtrojne ne
menyre kronike, pra kane nje lidhje te ngushte mes tregut te punes dhe procesit mesimor.
Para cdo investimi dhe krijimi te profileve te reja ne shkolla profesionale te rishikohet
mundesia e qasjes ne treg dhe e mundesise per praktike ne programe, trajnime dhe
konferenca bashke me ndihmen e organizatave te ndryshme.
Meqenese gjetja e vendeve te punes eshte me e veshtire per nxenesit e shkollave
profesionale sesa e nxenesve te gjimnazit duhet te kemi kujdes te shtuar qe resurset
njerezore vitale te vendit tone te mos shenderrohen ne eksport dhe pasuri e tregut
evropian, port u ofrohet mundesi te zgjerojne fusheveprimtarine e tyre ne Kosove.

59

3.1.6. PYETJET E HULUMTIMIT
Ky punim diplome ne thelb trajton nivelin e arsimit te mesesm profesional dhe ngrit
problematika te cilat ne skenen finale u ofrohet je zgjidhje potenciale apo ofron rekomandime
te cilat do te mund te sherbejne per instancat lokale dhe nacionale.
Pyetjet e Hulumtimt jane:


A duhet shkollat profesionale te zgjerojne gamen e drejtimeve dhe te perditesohen
ne raport direkt me nevojat e tregut lokal dhe regjional?



Cka perfaqeson ndertesa e shkolles profesionale, si te arrihet deri tek nje
dinamike/skenar qe rrit ndjeshem koeficientin e shfrytezueshmerise se objektit?



Si te bejme lidhjen mes sensit te ndermarresise dhe praktikes profesionale, a mund
te ndikojme ne ndryshimin e perceptimit kolektiv per arsimin profesional?
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3.1.7. METODOLOGJIA
Pergjate periudhes se hulumtimit ne momente te ndryshme duke dashur te arrihen disa
rezultate(A, B, C) per problematikat e ngritura eshte perdorur nje kombinim i formave
hulumtuese.
Metodologjia e pare qe eshte perdorur ne fillet e hulumtimit eshte ajo e klasifikimt, sortimi i
te dhenave te cilat do te kene vendosje skenike ne raport me te dhenat e pergjithshme, pra
kalim ne filtrin e SWOT Analizave dhe vleresimin e rendesise se tyre per orientimin e
hulmtimit.
Per te njohur zhvillimin arsimor te kontekstit nacional ne Kosove eshte shfrytezuar metoda
historike, si mekanizem per te eksploruar te kaluaren dhe veshtiresite ne procesin e
shtetberjes.
Njohja e pulsit publik mbi perceptimin e pergjithshem te arsimit profesional eshte bere
permes nje pyetesori i cili eshte shperndare online ne rrjete sociale, ky pyetesor eshte
plotesuar nga 117 persona. Target grup ketij pyetesori kane qene dy grupmosha, grupi i pare
15-19 vjeq dhe grupi i dyte 20-30 vjeq.
Arsyeja e ndarjes se ketyre grupeve eshte bere per te njohur orientimin e mases para se te
mirret vendimi per percaktimin ne shkolle te mesme dhe grupi i dyte pas perfundimit te
shkollimit te mesem. Pra ne parim ky fokus, grup i perbashket na ben te njohim dallimin ne
mosha dhe pjekurine per percaktimin profesional para dhe pas perfundimit te shkollimit te
mesem.
Meqe arsimi si fushe eshte e gjere dhe e ndjeshme eshte e qarte qe edhe zhvillimi i saj nuk
eshte koheziv ne shtrirje ne te gjitha qytet e Kosoves dhe kjo ka nxitur perdorimin e metodes
krahasuese mes dy zonave me rrethana e karakterisitika te ndryshme. Mes kryeqytetit te
Kosoves dhe nje zone semirurale si komuna e Kamenices, njohja e dy dimensioneve te
ndryshme gjeografike dhe krahasimi i tyre na ka sjellur deri te nje rezultat i caktuar te
lokacionit kur vie ne shprehje ndertimi i shkollave profesionale, e cila eshte trajtuar ne kete
hulumtim.
Per te arritur deri ne pjesen e konluzionit dhe rekomandimit, procesi ka kaluar ne nje hinke
hulumtuese ku si metode finale eshte shfrytezuar ajo deduktive, ku edhe behet shkeputja mes
njohjes se pergjithshme dhe identifikimit individual, qasjes autentike pas procesimit te te
gjitha informatave.
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Qellimi i Punimit

Qellimi i ketij punimi eshte qe te sherbeje si manual/ dorracak per orientimin e shkollimit
profesional, te nderroje perceptmin e pergjithshem per drejtimet profesionale duke krijuar
skenar fleksibil dhe dinamik ne menyren e te funksionuarit te nderteses.

Objektivat e Punimit

Objektiva e pare- Njohja e drejtimeve ekzistuese ne shkollat profesionale ne Kosove dhe
pershtatja e e tyre ne raport te drejte me nevojat e tregut lokal dhe regjional

Objektiva e dyte- Njohja e mases , dallimi mes perceptimeve per asimin profesional para dhe
pas venimit perorientim ne shkollen mesme.

Objektiva e trete- Njohja e gjendjes ekzistuese, identifikimi i perparesive dhe mangesive te
shkollave ne kontekste te ndryshme urbane.

Objektiva e katert- Permiresimi i menyres te funksionuarit te shkolles duke pergatitur skenar
per shfrytezueshmerine e objektit, lidhje e lehte me mundesite per ndermarresi.

Objektiva e peste- Ky material te shfrytezohet nga OJQ qe kane per fusheveprimtari arsimin
profesional dhe kane qellim direkt permiresimin e performances se shkollave profesionale.
Psh. GIZ, programi ALLED.
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Appendicies

Pyetjet e Hulumtimit Online

1. Cfarë gjinie jeni?
 Femer
 Mashkull
 Tjeter

2. Cilës grupmoshe i takoni?
 15-19 vjeq
 20-30 vjeq
 31-41 vjeq
 42-52 vjeq
 53-65 vjeq

3. Cfarë shkollimi keni te perfundur
 Shkollimin fillor - te mesem te ulet
 Shkollimin e mesem - te mesem te larte
 Shkollimin universitar - Bachelor /Master

4. A mendoni se kemi mungese se cilesise ne fushen e arsimit ne Kosove?
 PO
 JO
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5. Cfare mendoni, cila eshte e meta me e madhe e arsimit ne Kosove?
 Mungesa e kultivimit te mendimit kritik ne ambientet shkollore
 Mungesa e Hapesirave te pershtatshme per mesimnxenje dhe
mesimdhenje
 Mungesa e praktikes ne raport me te mesuarin teorik
 Mungesa e metodave ku nxenesi vihet ne qender
 Mungesa e perdorimit te metodave te perditesuara te
mesimdhenjes

6. A mendoni se nencmohen/paragjykohen nxenesit te cilet vendosin qe te
ndjekin shkollimin e mesem ne shkollat profesionale dhe pse?
 PO, sepse ne shkollat profesionale zakonisht orientohen nxenesit
qe suksesin e kane me te ulet ne rsimin paraprak
 PO, sepse eshte krijuar nje bindje kolektive qe nxenesit me
problematike orientohen ne shkollat profesionale
 JO, mendoj se trajtohen te barabarte me nxenesit qe zgjedhin
profile tjera dhe kjo eshte vetem paragjykim i te kaluares
 JO, mendoj se e kemi kaluar kete faze dhe tani i cmojme me
shume nxenesit qe zgjedhin keto drejtime
7. Si mendoni, a ka mjaftueshem numer te shkollave profesionale ne
Kosove?
 PO, ka mjaftueshem
 JO, mendoj se duhet te rritet numri i shkollave profesionale
 Nuk kam informacion
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8. Cilat drejtime mendoni se mungojne ne shkollat profesionale ne menyre
qe te behet plotesimi i kerkesave te tregut lokal dhe regjional?
 Mekatronike
 Hidrosanitari
 Arkitekture/ Modelim 3D
 Perpunimi i Drurit/ Metalit
 Elektroenergji
 Perpunim i tekstilit
9. Cfare ju mungon objekteve te shkollave profesionale?
 Hapesira per pune praktike
 Hapesira per ekspozimin e puneve gjate semestrave perkates
 Hapesira rekreuese
 Ambiente qe shprehin kreativitetin e nxenesve qe e shfrytezojne
objektin
10. Si mendoni qe mund te shtojme interesin e nxenesve per orientim ne
shkollat profesionale?
 Fushatat vetedijesuese me nxenesit e shkollave fillore
 Sesione informuese per orientim ne karriere
 Bashkepunim i ngushte mes trekendeshit DKA, Drejtori e shkolles
dhe prinder me qellim promovimin e vlerave te shkollave
profesionale

https://docs.google.com/forms/d/1eN2BnfLgOJzFACUFM_PUjPwPr1JWmLCGLt5rxiq0pE/edit?fbclid=IwAR0RTTKQvVGVwOipo
VM5jpu8DYbr-TjLzQ8uPN59pScUxtPvIqJBkSF8XpM
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